**АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**«АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ПРАВОВИХ СПОРІВ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Освітня програма**  | **Рівень вищої** **освіти** | **Форма****навчання** | **Курс****вивчення** | **Семестр****вивчення** | **Кількість****кредитів** |
| Освітньо-професійна програма «Право» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр у Івано-Франківському навчально-науковому юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія» | перший(бакалаврськийрівень) | Денна  | 3  | 6  | 3 кредити (90 год.) |
| Заочна | 3 | 6 | 3 кредити (90 год.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Викладачі навчальної дисципліни** | **Великорода Олександр Михайлович,** доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу ІФННЮІ Національного університету «Одеська юридична академія» кандидат юридичних наук, доцентІвано-Франківськ, вул. Максимовича, 13 каб. 212 |
| **Короткий опис навчальної дисципліни** | «Альтернативне вирішення правових спорів» є вибірковою навчальною дисципліною та необхідним компонентом загальнотеоретичної та спеціальноприкладної професійної підготовки юриста. Знання способів і порядку альтернативного вирішення правових спорів необхідні студенту як основа для вироблення і закріплення навичок та умінь практичного застосування права.Альтернативне вирішення правових спорів займає важливе місце в сучасній юриспруденції. Даний інститут являє собою підхід до вирішення конфліктів, який базується не на судовому захисті, а на спробах знайти компромісні рішення, що задовольнять інтереси всіх суб’єктів у позасудовому порядку. Особливо це стосується сфери бізнесу, де часто спори (конфлікти) можуть вирішуватися за допомогою альтернативних методів, зокрема таких, як розгляд третейськими судами, медіація чи арбітраж. Одна з головних переваг альтернативного вирішення правових спорів полягає у тому, що цей спосіб дозволяє зекономити час та кошти, які зазвичай витрачаються на судові процеси. Окрім цього, такий підхід дає можливість учасникам самостійно вирішувати свої проблеми, зберігаючи при цьому нормальні ділові зв’язки. |
| **Мета навчальної дисципліни** | **Метою** вивчення дисципліни «Альтернативне вирішення правових спорів» є засвоєння норм права, що регулюють правовідносини, які складаються при альтернативному вирішенні спорів, і формування у здобувачів вищої освіти відповідних професійних компетенцій щодо правильного застосування отриманих знань та правових норм при вирішенні конкретних завдань.**Завдання** навчальної дисципліни:— формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних та практичних знань у сфері альтернативного вирішення спорів;— визначення та розкриття змісту понять, категорій та способів альтернативного вирішення спорів;— оволодіння навичками самостійної практичної роботи з відповідними нормативно-правовими актами;— розуміння, тлумачення та правильне застососування правових норм в даній сфері при вирішенні конкретних практичних задач. |
| **Мова викладання** | Українська. |
| **Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії** | Після закінчення курсу здобувач повинен знати: формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних та практичних знань у сфері альтернативного вирішення спорів; визначення та розкриття змісту понять, категорій та способів альтернативного вирішення спорів; оволодіння навичками самостійної практичної роботи з відповідними нормативно-правовими актами; розуміння, тлумачення та правильне застососування правових норм в даній сфері при вирішенні конкретних практичних задач.Крім того після закінчення курсу здобувач повинен вміти: самостійно аналізувати та працювати з нормативними актами, що регулюють процедуру альтернативного вирішення спорів; правильно тлумачити і застосовувати норми чинного законодавства, що регулюють альтернативне вирішення спорів на практиці; використовувати отримані знання з дисципліни для вирішення правових задач, у тому числі вміти аналізувати фактичну та нормативну основу ситуаційного завдання на практиці; будувати свою правову позицію та аргументувати її у конкретній практичній ситуації; правильно складати та оформляти правові та процедурні документи, які необхідні при альтернативному вирішенні спорів; проводити процедуру альтернативного вирішення спорів відповідно до правових норм і регламентів, що їх регулюють; узагальнювати практику реалізації окремих норм, що регулюють порядок альтернативного вирішення спорів та робити відповідні висновки. |